In order to establish an accurate diagnosis and proper therapy planning in orthodontics, it is necessary to perform the analysis of transverse and sagittal dental arch development in relation to the facial type of the patient. The aim of this study was to determine sagittal and transverse parameters of dental arches in the population of Republika Srpska (Bosnia and Herzegovina) based on Schwarz analysis. Material and Methods Facial type was determined in 300 patients of both genders, aged 18 to 25, with class I occlusion. After taking impressions of the upper and lower jaw, cast study models were poured and used to determine basic sagittal and transverse parameters of dental arches. The obtained values were compared with the values defined by Schwarz in order to determine the existence of certain variations. Results Out of 300 subjects, 50.33% were dolichofacial, 30.76% were mesofacial and 19.00% were brachyfacial. The average values of anterior width, posterior width and height of dental arch in patients with all three types of face showed lower range of values compared to the values defined by Schwarz, who determined his values by examining the same parameters in the population of Vienna. These parameters did not show linear proportional increase with the increase of the sum of upper incisors, what is the case with the values defined by Schwarz. Conclusion The results of this study showed significant differences compared to Schwarz's values. Modification of the size and shape of dental arch leads to changes in the appearance of patient's face. Therefore, an individual approach during orthodontic diagnosis and treatment planning must be present despite the great importance of biometric standards.
INTRODUCTION
Orthodontic diagnostics includes various methods to establish a precise diagnosis. Treatment plan and outcome depend on properly implemented methods as they represent proper way to achieve and stabilize functional occlusion, improve aesthetics and quality of patient's life [1, 2] . Determining dental arch development and its shape has a great clinical importance not only in orthodontics, but also in prosthetics and anthropology. A large number of authors have come to conclusion that dental arch width, measured in premolar and molar region, relates to the meziodistal diameters of upper incisors. Based on this correlation the tables of average values for the width and height of dental arches in different populations have been established [3, 4, 5] .
The first table with the average values of dental arches was created by Pont [6] in 1909 (Pont's Index). Research was conducted on subjects with neutroocclusion who lived in the area of southern France, characterised by brachyfacial type of face. The study conducted by Linder, Harth and Korkhausin in the population of northern Germany, defined the tables of the average values for the development of dental arches in dolichofacials [7, 8] .
Orthodontic treatment often includes modification of dental arch form, i.e. width and height of dental arch. It is necessary to use tables of the average values of dental arch parameters. The most commonly used table for our population and average values for anterior and posterior width and height of the dental arch is defined by AM Schwarz. He established the table after doing measurements in mixed Viennese population. Another values were established in Pont's index, however, many authors have found significant differences between the measured values and the average values defined by Pont. Also, studies of different ethnic groups can be useful. Comparing obtained results with average values determines anthropometric characteristics of the population as well as the degree of craniofacial parameters deviation, including the parameters of face and dental arches, which contributes to precise planning of orthodontic treatment [9, 10, 11] .
Studies done in Turkey, based on anthropometric methods, showed significant differences in face types of different populations, as well as sagittal and transversal dental arch development in these groups [12, 13] . Similar results were obtained in research conducted in North America that showed significant differences in transversal dental arch development among subjects of different race [14] [15] [16] [17] . Some authors of these studies have used relation between individual parameters of maxillofacial complex, especially width of teeth, dental arches and face, for proper planning of orthodontic and prosthetic treatment.
The aim of this study was to determine sagittal and transverse parameters of upper and lower arches in the population of Republika Srpska (Bosnia and Herzegovina) based on Schwarz analysis.
MATERIAL AND METHODS
A total of 1,918 male and female were examined, aged 18 to 25. The study was conducted at the Faculty of Medicine in Banja Luka. After orthodontic dental examination, 300 patients were determined to have class I occlusion (neutroocclusion). In patients who met the criteria set (class I occlusion without irregularities that would require orthodontic treatment), using cephalometer, the height and width of face were measured and type of face determined. Then after, the participants were divided into the three groups: brachyfacial (participants with a broad type of face), mesofacial (participants with a medium type of face) and dolichofacial (participant with a narrow type of face). For each subject, preliminary impressions of maxillary and mandibular teeth were taken and study models were poured in gypsum. The analysis of transverse and sagittal dental arch development was carried out on study models using standard procedures. Measurement points were taken from Schwarz's analysis, which is commonly used for diagnostic purposes in our region. Noniusand three-dimensional orthodontic calliper by Korkhaus was used for all measurements.
The following parameters were measured on the study models:
• sum of the upper incisors (SI) -the sum of mesiodistal diameters of upper central and lateral incisors; • anterior width of the upper dental arch -the distance between the deepest distal points of the fissure of first premolars; • posterior width of the upper dental arch -the distance between the deepest points of the central fissure of first molars; • height of the upper and lower dental arch -the shortest distance from labial surface of the most prominent incisor to the line which determines the anterior width; • anterior width of the lower dental arch -the distance between the middle of bucco-mesial edges of the second premolars; • posterior width of the lower dental arch -the distance between bucco-medial cusps of the first permanent molars. To present anterior and posterior width of the upper and lower dental arch and arch height, descriptive statistics was used. Pearson's parametric correlation was used to correlate results of the current study with the results of Schwarz's analysis.
RESULTS
For 300 patients with neutroocclusion, the facial type was determined by measuring height and width of the face. 50.33% of them were determined as dolichofacial, 30.76% were mesofacial and 19% were brachyfacial. The results of the anterior width, posterior width and height of the dental arch in all subjects are shown in Tables 1, 2 , and 3. In dolichofacial patients, the values for the anterior width had strong positive correlation (r=0.866; p<0.001) with Schwarz's values as well as dental arch height measurements (r=0.691; p<0.019). Anterior width, posterior width and dental arch height in dolichofacial patients showed significant deviation from Schwarz's results (Table 1) . Correlation between the values of anterior width, posterior width and height of the dental arch obtained in the current study for mesofacial subjects and Schwarz's results was not statistically significant. The values of anterior width, posterior width and height of the dental arch in mesofacial type had smaller range of values compared to the Schwarz's values (Table 2) .
In brachyfacial patients strong correlation (r=0.680; p=0.031) was found between the posterior width of dental arch and Schwarz's results, while the value of the anterior width and height of dental arch had no statistically significant correlation with Schwarz's values. The values of the posterior width of dental arch in brachyfacial subjects showed significant deviation from Schwarz's results. For lower values of the sum of incisors, posterior width of dental arch were higher up to 3.5 mm compared to Schwarz's values, while for higher values of the sum of incisors were smaller up to 7 mm (Table 3) .
DISCUSSION
In orthodontic practice knowing biometric standards is of great importance and it is the first condition for distinguishing disgnathiae from eugnathia. However, in practice, during diagnosis and treatment planning, errors can happen directly as a result of inadequate use of biometric standards. The current study showed deviation from Schwarz's values for anterior width, posterior width and height of the dental arch in patients with all three types of face. For the sum of incisors (28, 31, 32 and 33) appropriate Schwarz's values are not covered by the intervals of reliability for the average values obtained in the current study.
In dolichofacial subjects, for lower values of the sum of incisors the value of anterior arch width varied from Schwarz's values up to 2 mm, while for higher values of the sum of incisors the values were lower for up to 4.5 mm. For lower valuesof the sum of incisors, posterior arch For the values of anterior width, posterior width and height of the dental arch in mesofacial and brachyfacial subjects, significant deviations from Schwarz's values were noticed. Therefore, for higher values of the sum of incisors, the values of anterior width in mesofacial subjects were lower up to 3.5 mm and the values of posterior width were lower up to 5 mm, while the values of the height of dental arch were higher up to 2 mm. In brachyfacial subjects the values of anterior and posterior width were lower up to 7 mm compared to Schwarz's values. Also, for higher values of the sum of incisors the arch height values were lower up to 2 mm.
The values obtained for the development of dental arches in transverse and sagittal direction for the subjects in the current study did not show linear proportional increase with the increase of the sum of upper incisors, as it was the case with Schwarz's values. This is in agreement with the results obtained by Thu et al. [16] , who analysed width of upper incisors and width of dental arches in Malaysians and noticed that values of anterior and posterior width of dental arches increased with the values of the sum of incisors, but not linearly. They pointed out that some factors, such as gender, ethnicity, face type and muscles, may affect their relation.
Al-Omari et al. [18] also noticed a correlation between the value of the sum of upper incisors and values of anterior and posterior width of upper and lower dental arch. Their research was carried out on 144 patients with neutroocclusion and different facial types, on the territory of Jordan. Their results showed that the values of anterior and posterior width of dental arches were lower than standard values for the same parameters in European population.
Alvaran et al. [19] compared the values of posterior width with Schwarz's values for 473 Colombian patients with all three types of face and noticed that their values were higher from 2.4 to 4.5 mm than Schwarz's results. The values of posterior width were lower in mesofacial and brachyfacial subjects compared to Schwarz's values while for dolichofacial patients these values were lower only for higher values of the sum of incisors.
Nimkarn et al. [20] examined the possibility of applying Schwarz's analysis to 40 Americans but of European origin and found out that average values of the anterior width by Schwarz were higher from 2.5 to 4.7 mm compared to their values for all three facial types while the average values of posterior width were higher up to 2 mm than Schwarz's values.
A significant deviation from Schwarz's values was noted for the height of dental arches, too. Many authors have concluded that there were significant differences in the size of teeth and basic dimensions of dental arches and faces between male and female participants, as well as among patients of different ethnic origin [21] [22] [23] [24] . These factors could cause certain deviations of the average values of width and height of dental arches in our participants in relation to the values given by Schwarz's analysis.
CONCLUSION
The average values for the anterior and posterior width of dental arches in relation to the sum of upper incisors of the tested participants indicated a lower range of values compared to Schwarz's results. Because of these differences and inability to use biometric universal norms, it is necessary to keep an individual approach in planning an adequate orthodontic treatment. 
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KRATAK SADRŽAJ
Uvod Ra di po sta vlja nja pre ci zne di jag no ze i pra vil nog pla ni ra nja or to dont skog le če nja, neo p hod no je oba vi ti ana li zu tran sver zal ne i sa gi tal ne raz vi je no sti zub nih lu ko va u od no su na tip li ca pa ci jen ta. Cilj ovog ra da je bio da se na osno vu Švar co ve (Schwarz) ana li ze utvr di sa gi tal na i tran sver zal na raz vi je nost zub nih lu ko va u po pu la ci ji Re pu bli ke Srp ske (Bo sna i Her ce go vi na). Ma te ri jal i me to de ra da Kod 300 is pi ta ni ka oba po la, uz ra sta od 18 do 25 go di na, sa I kla som den to al ve o lar nih od no sa od re đen je tip li ca. Na kon uzi ma nja oti sa ka gor nje i do nje vi li ce iz li ve ni su stu dij ski mo de li na ko ji ma su is pi ti va ni osnov ni pa ra me tri sa gi tal ne i tran sver zal ne raz vi je no sti zub nih lu ko va. Do bi je ne vred no sti su po tom upo re đi va ne s vred no sti ma po Švar cu, ka ko bi se utvr di la od re đe na od stu pa nja. Re zul ta ti Od 300 is pi ta ni ka njih 50,33% je ima lo uski tip li ca, 30,76% sred nji tip li ca, a 19,00% ši ro ki tip li ca. Pro seč ne vred no sti pred nje ši ri ne, zad nje ši ri ne i vi si ne zub nog lu ka kod is pi ta ni ka sa sva tri ti pa li ca po ka za li su ma nji op seg vred no sti u od no su na vred no sti do ko jih je Švarc do šao is pi tu ju ći iste pa ra me tre kod sta nov ni štva Be ča. Na ve de ni pa ra me tri ni su po ka za li li ne ar no propor ci o na lan po rast s po ra stom zbi ra gor njih in ci zi va, kao što je to slu čaj sa vred no sti ma po Švar cu. Za klju čak Re zul ta ti ovog is tra ži va nja su po ka za li zna čaj na od stu pa nja u od no su na Švar co ve vred no sti. Mo di fi ka ci ja ob li ka i dimen zi ja zub nog lu ka do vo di do pro me na u iz gle du li ca pa ci jen ta, pa je zbog to ga neo p ho dan in di vi du al ni pri stup pa ci jen tu to kom po sta vlja nja or to dont ske di jag no ze i pla ni ra nja le če nja. Ključne reči: prednja širina; zadnja širina; visina luka; Švarcova analiza
UVOD
Or to dont ska di jag no sti ka ob u hva ta pri me nu raz li či tih me toda is pi ti va nja na osno vu ko jih se ja sno de ter mi ni še di jag no za. Pra vil no oda bra ne i pri me nje ne me to de ima ju ve li ki zna čaj, jer od njih za vi se plan i is hod le če nja, od no sno po sti za nje sta bil ne funk ci o nal ne oklu zi je, po bolj ša nje este ti ke li ca i una pre đe nje kva li te ta ži vo ta pa ci jen ta [1, 2] .
Od re đi va nje raz vi je no sti i ob li ka zub nih lu ko va je ta ko đe ve o ma kli nič ki zna čaj no ne sa mo u or to don ci ji, već i u pro te ti ci i an tro po lo gi ji. Ve li ki broj auto ra je do šao do za ključ ka da ši ri na zub nog lu ka, me re na u pre mo lar noj i mo lar noj re gi ji, za vi si od me zi o di stal nih preč ni ka gor njih se ku ti ća, pa su na osno vu ove ko re la ci je iz ra đe ne ta be le pro seč nih vred no sti za ši ri nu i vi si nu zub nih lu ko va kod raz li či tih po pu la ci ja [3, 4, 5] .
Pr ve ta be le pro seč nih me ra zub nog ni za iz ra dio je Pont (Pont) [6] 1909. go di ne (Pon tov in deks). Is tra ži va nja je spro veo na is pi ta ni ci ma sa ne u tro o klu zi jom ko ji su ži ve li na pod ruč ju ju žne Fran cu ske, za ko je je ti pi čan ši ro ki (euri pro zop) tip li ca. Is tra ži va nji ma ko ja su spro ve li Lin der (Lin der), Hart (Harth) i Kork ha uz (Kork ha us) kod sta nov ni ka se ver ne Ne mač ke omogu ći la su pra vlje nje ta be la pro seč nih vred no sti za raz vi je nost zub nih lu ko va kod uskih (lep to pro zop) ti po va li ca [7, 8] .
To kom or to dont skog le če nja če sto je neo p hod na mo di fi kaci ja ob li ka zub nog lu ka, a sa mim tim i ši ri ne i vi si ne zub nog lu ka. Ov de se če sto ko ri ste ta be le pro seč nih vred no sti na vede nih pa ra me ta ra za od re đe nu po pu la ci ju. Za po tre be na šeg sta nov ni štva naj če šće se ko ri sti ta be la pro seč nih vred no sti za pred nju i zad nju ši ri nu zub nog lu ka, te vi si nu zub nog lu ka po Švar cu, ko ja je iz ra đe na pre ma uzor ku me šo vi tog sta nov ni štva gra da Be ča. Na kon ob ja vlji va nja ovog in dek sa mno gi auto ri su te sti ra li nje go vu pri me nu na is pi ta ni ci ma dru gih po pu la ci ja sa ne u tro o klu zi jom i utvr di li da po sto je zna čaj na od stu pa nja izme re nih vred no sti u od no su na pro seč ne vred no sti po Pon tu. Ta kva is tra ži va nja kod raz li či tih et nič kih gru pa su i da nas ak tuel na. Po re đe njem do bi je nih re zul ta ta s pro seč nim vred no sti ma mo gu će je utvr di ti an tro po me trij ske ka rak te ri sti ke po pu la ci je od re đe nog pod ruč ja, od re di ti ste pen od stu pa nja kra ni o fa ci jalnih pa ra me ta ra, uklju ču ju ći i pa ra me tre li ca i zub nih lu ko va, što do pri no si pre ci znom pla ni ra nju or to dont ske te ra pi je [9, 10, 11] .
Is tra ži va nja re a li zo va na na pod ruč ju Tur ske, za sno va na na an tro po me trij skim me to da ma, po ka za la su da po sto je zna čaj-ne raz li ke u ti po vi ma li ca raz li či tih po pu la ci ja, a sa mim tim i u sa gi tal noj i tran sver zal noj raz vi je no sti zub nih lu ko va kod is piti va nih gru pa [12, 13] . Do slič nih re zul ta ta se do šlo i na osnovu is tra ži va nja iz ve de nih na te ri to ri ji Se ver ne Ame ri ke, gde je uoče no da po sto je zna čaj ne raz li ke u tran sver zal noj raz vi je nosti zub nih lu ko va iz me đu is pi ta ni ka raz li či te ra sne pri pad no sti [14] [15] [16] [17] . Po je di ni auto ri ovih stu di ja su po ve za nost po je di nih pa ra me ta ra mak si lo fa ci jal nog kom plek sa (po seb no ši ri ne zu ba, zub nih lu ko va i li ca) is ko ri sti li za pra vil no pla ni ra nje or to dontskog i pro te tič kog le če nja.
Cilj ovog ra da je bio da se na osno vu Švar co ve ana li ze utvr di sa gi tal na i tran sver zal na raz vi je nost zub nih lu ko va u po pu la ci ji Re pu bli ke Srp ske.
MATERIJAL I METODE RADA
To kom is tra ži va nja pre gle da no je ukup no 1.918 is pi ta ni ka muškog i žen skog po la, uz ra sta od 18 do 25 go di na, na Me di cinskom fa kul te tu Uni ver zi te ta u Ba njoj Lu ci. Na kon sto ma to lo ško-or to dont skog pre gle da kod 300 is pi ta ni ka je utvr đe na I kla sa den to al ve o lar nih od no sa. Kod svih is pi ta ni ka ko ji su za do vo lji li po sta vlje ne kri te ri ju me (I kla sa den to al ve o lar nih od no sa bez ne pra vil no sti ko je bi zah te va le or to dont sko le če nje) ke fa lo me-trom su iz me re ne vi si na i ši ri na li ca, te od re đen tip li ca. Na kon to ga su is pi ta ni ci svr sta ni u tri gru pe: euri pro zo pi (is pi ta ni ci sa ši ro kim ti pom li ca), me zo pro zo pi (is pi ta ni ci sa sred njim ti pom li ca) i lep to pro zo pi (is pi ta ni ci sa uskim ti pom li ca). Sva kom is pita ni ku je uzet ana tom ski oti sak gor nje i do nje vi li ce na osno vu ko jih su do bi je ni stu dij ski mo de li. Na stu dij skim mo de li ma je oba vlje na ana li za tran sver zal ne i sa gi tal ne raz vi je no sti zub nih lu ko va ko ri šće njem stan dard nih po stu pa ka. Mer ne tač ke su preu ze te iz Švar co ve ana li ze, ko ja se i da nas ko ri sti u di jag no stič ke svr he i na ovim pro sto ri ma. Me re nje je ura đe no po mo ću dvokra kog or to dont skog še sta ra i tro di men zi o nal nog or to dont skog še sta ra po Kork ha u zu.
Na stu dij skim mo de li ma su iz me re ni sle de ći pa ra me tri:
• su ma gor njih in ci zi va (SI) -zbir me zi o di stal nih preč ni ka gor njih cen tral nih i la te ral nih se ku ti ća; • pred nja ši ri na gor njeg zub nog lu ka -ra sto ja nje iz me đu dis tal nih naj du bljih ta ča ka fi su re pr vih pre mo la ra; • zad nja ši ri na gor njeg zub nog lu ka -ra sto ja nje iz me đu naj du bljih ta ča ka cen tral ne fi su re pr vih mo la ra; • vi si na gor njeg i do njeg zub nog lu ka -naj kra će ra sto ja nje od la bi jal ne po vr ši ne naj i stu re ni jeg se ku ti ća do du ži ko ja od re đu je pred nju ši ri nu; • pred nja ši ri na do njeg zub nog lu ka -ra sto ja nje iz me đu sre di na bu ko-me zi jal nih bri do va dru gih pre mo la ra; i • zad nja ši ri na do njeg zub nog lu ka -ra sto ja nje iz me đu bu ko sred njih kvr ži ca pr vih stal nih mo la ra. Za pri kaz pred nje i zad nje ši ri ne gor njeg i do njeg zub nog lu ka i vi si ne zub nog lu ka ko ri šće ni su po ka za te lji de skrip tiv ne sta ti sti ke, dok je Pir so no va (Pe ar son) pa ra me tar ska ko re la ci ja ko ri šće na za utvr đi va nje po ve za no sti re zul ta ta iz ovog is tra ži-va nja s re zul ta ti ma Švar co ve ana li ze.
REZULTATI
Kod 300 is pi ta ni ka sa ne u tro o klu zi jom je me re njem vi si ne i ši-ri ne li ca od re đen in deks li ca. Uski tip li ca je bio za stu pljen kod 50,33% is pi ta ni ka, 30,76% is pi ta ni ka ima lo je sred nji tip li ca, a 19,00% ši ro ki tip li ca. Do bi je ni re zul ta ti za vred no sti pred nje i zad nje ši ri ne i vi si ne zub nog lu ka is pi ta ni ka pri ka za ni su u ta be la ma 1, 2 i 3. Re zul ta ti ovog is tra ži va nja kod pr ve gru pe is pi ta ni ka (s uskim ti pom li ca) po ka za li su da su vred no sti prednje ši ri ne u vi so ko sta ti stič ki zna čaj noj i ve o ma ja koj po zi tiv noj ko re la ci ji (r=0,866; p<0,001) sa Švar co vim vred no sti ma, dok su re zul ta ti vi si ne lu ka u ja koj po zi tiv noj ko re la ci ji (r=0,691; p<0,019) sa Švar co vim vred no sti ma. Za pred nju ši ri nu, zadnju ši ri nu i vi si nu zub nog lu ka kod is pi ta ni ka s uskim ti pom li ca pri met no je zna čaj no od stu pa nje od Švar co vih re zul ta ta (Ta be la 1).
Ko re la ci ja re zul ta ta pred nje i zad nje ši ri ne i vi si ne lu ka ovog is tra ži va nja za sred nji tip li ca sa Švar co vim re zul ta ti ma ni je se po ka za la sta ti stič ki zna čaj nom. Vred no sti pred nje i zad nje ši ri ne i vi si ne zub nog lu ka za sred nji tip li ca kod na ših is pi ta ni ka bi le su ma njeg op se ga vred no sti u od no su na vred no sti po Švar cu (Ta be la 2).
Kod is pi ta ni ka sa ši ro kim ti pom li ca utvr đe na je vi so ko stati stič ki zna čaj na ko re la ci ja (r=0,680; p=0,031) vred no sti zad nje ši ri ne zub nog lu ka sa Švar co vim re zul ta ti ma, dok za vred no sti pred nje ši ri ne i vi si ne lu ka ko re la ci ja s ovim vred no sti ma ni je ima la sta ti stič ki zna čaj. Vred no sti zad nje ši ri ne zub nog lu ka kod is pi ta ni ka sa ši ro kim ti pom li ca po ka za le su zna čaj no od stu panje od Švar co vih re zul ta ta. Za ma nje vred no sti su me in ci zi va, vred no sti za zad nju ši ri nu zub nog lu ka su bi le ve će do 3,5 mm od Švar co vih, dok su za ve će vred no sti su me in ci zi va bi le ma nje i do 7 mm (Ta be la 3).
DISKUSIJA
U or to dont skoj prak si po zna va nje bi o me trij skih nor mi je ve oma zna čaj no i pred sta vlja pr vi uslov za raz li ko va nje disg na ti je od eug na ti je. Me đu tim, u prak si, pri li kom po sta vlja nja di jagno ze i pla ni ra nja te ra pi je, če sto do la zi do gre ša ka ko je di rekt no pro iz la ze iz ko ri šće nja neo d go va ra ju ćih bi o me trij skih nor mi. To kom ovog is tra ži va nja utvr đe no je da su od stu pa nja u od no su na Švar co ve vred no sti pred nje i zad nje ši ri ne i vi si ne lu ka bi le pri sut ne kod svih gru pa is pi ta ni ka (sva tri ti pa li ca). Za ve liki broj su ma in ci zi va (28, 31, 32 i 33) od go va ra ju će Švar co ve vred no sti ni su ob u hva će ne in ter va li ma po ve re nja za pro seč ne vred no sti do bi je ne iz ovog is tra ži va nja.
Kod is pi ta ni ka s uskim ti pom li ca, za ma nje vred no sti su me in ci zi va vred no sti pred nje ši ri ne zub nog lu ka su se raz li ko va le od Švar co vih vred no sti i do 2 mm, dok su za ve će vred no sti su me in ci zi va do bi je ne vred no sti bi le ma nje i do 4,5 mm. Za ma nje vred no sti su me in ci zi va zad nje ši ri ne zub nog lu ka za uski tip li ca su bi le ve će i do 3 mm od Švar co vih re zul ta ta, dok su za ve će vred no sti su me bi le ma nje i do 5 mm. Za ma nje vred no sti su me in ci zi va vi si ne zub nog lu ka za uski tip li ca su bi le ve će i do 3,5 mm od Švar co vih, dok su za ve će vred no sti bi le ma nje do 1 mm.
Za vred no sti pred nje i zad nje ši ri ne i vi si ne lu ka kod is pita ni ka sa sred njim i ši ro kim ti pom li ca utvr đe na su zna čaj na od stu pa nja u od no su na Švar co ve vred no sti. Ta ko su za ve će vred no sti su me in ci zi va vred no sti pred nje ši ri ne za sred nji tip li ca bi le ma nje do 3,5 mm, a vred no sti zad nje ši ri ne do 5 mm, dok su vred no sti vi si ne lu ka bi le ve će i do 2 mm. Kod is pi ta ni ka sa ši ro kim ti pom li ca utvr đe no je da su vred no sti pred nje i zadnje ši ri ne bi le ma nje i do 7 mm u od no su na Švar co ve vred no sti pri ve ćim vred no sti ma su me in ci zi va, a vred no sti vi si ne lu ka su bi le ma nje i do 2 mm. Do bi je ne vred no sti za raz vi je nost zub nih lu ko va u tran sverzal nom i sa gi tal nom prav cu kod is pi ta ni ka u ovom is tra ži va nju ni su po ka za le li ne ar no pro por ci o na lan po rast s po ra stom su me gor njih in ci zi va, kao što je to slu čaj s vred no sti ma po Švar cu. Ovo je u skla du s re zul ta ti ma Tua (Thu) i sa rad ni ka [16] , ko ji su is tra žu ju ći po ve za nost ši ri ne gor njih se ku ti ća i ši ri ne zub nih lu ko va kod is pi ta ni ka ma le zij ske et nič ke pri pad no sti uoči li da se vred no sti pred nje i zad nje ši ri ne zub nih lu ko va po ve ća va ju s po ve ća njem vred no sti su me in ci zi va, ali da ovaj rast ni je line ar no pro por ci o na lan. Oni is ti ču da od re đe ni fak to ri, kao što su pol, et nič ka pri pad nost, tip li ca i mu sku la tu ra, mo gu uti ca ti na nji ho vu za vi snost.
Al-Oma ri (Al-Ol ma ri) i sa rad ni ci [18] su ta ko đe uoči li pove za nost vred no sti su me gor njih in ci zi va i vred no sti pred nje i zad nje ši ri ne gor njeg i do njeg zub nog lu ka. Svo je is tra ži va nje su spro ve li na 144 is pi ta ni ka sa ne u tro o klu zi jom na te ri to ri ji Jor da na (sa uskim, sred njim i ši ro kim ti pom li ca), a re zul ta ti su po ka za li da su vred no sti pred nje i zad nje ši ri ne zub nih lu kova ma nje u od no su na stan dard ne vred no sti za iste pa ra me tre evrop ske po pu la ci je.
Al va ran (Al va ran) i sa rad ni ci [19] su po re de ći vred no sti zadnje ši ri ne zub nih lu ko va sa Švar co vim vred no sti ma kod 473 kolum bij ska is pi ta ni ka (sa sva tri ti pa li ca) uoči li da su vred no sti u pro se ku ve će 2,4-4,5 mm u od no su na Švar co ve re zul ta te. U ovom is tra ži va nju vred no sti zad nje ši ri ne su bi le ma nje kod is pi ta ni ka sa sred njim i ši ro kim ti pom li ca u od no su na Švar-co ve re zul ta te. Vred no sti zad nje ši ri ne kod is pi ta ni ka sa uskim ti pom li ca u ovom is tra ži va nju su ta ko đe bi le ma nje u od no su na Švar co ve, ali sa mo za ve će vred no sti su me in ci zi va.
Nim karn (Nim karn) i sa rad ni ci [20] su is pi tu ju ći mo guć-nost pri me ne Švar co ve ana li ze na 40 is pi ta ni ka, Ame ri ka na ca evrop skog po re kla, za klju či li da su pro seč ne vred no sti pred nje ši ri ne zub nih lu ko va po Švar cu ve će u pro se ku 2,5-4,7 mm u od no su na vred no sti do ko jih su oni do šli (za sva tri ti pa li ca). Pro seč ne vred no sti zad nje ši ri ne u tom is tra ži va nju bi le su ve će do 2 mm u od no su na Švar co ve re zul ta te.
Zna čaj no od stu pa nje od Švar co vih vred no sti utvr đe no je i kod pro seč nih vred no sti za vi si nu zub nog lu ka. Ve li ki broj auto ra je za klju čio da po sto je zna čaj ne raz li ke u ve li či ni zu ba i osnov nim di men zi ja ma zub nih lu ko va i li ca iz me đu is pi ta ni ka mu škog i žen skog po la, kao i iz me đu is pi ta ni ka raz li či te et nič-ke pri pad no sti [21] [22] [23] [24] . Na ve de ni fak to ri bi mo gli uzro ko va ti i utvr đe na od stu pa nja pro seč nih vred no sti ši ri ne i vi si ne zub nih lu ko va is pi ta ni ka s ovih pro sto ra u od no su na vred no sti Švar-co ve ana li ze.
ZAKLJUČAK
Pro seč ne vred no sti za pred nju i zad nju ši ri nu zub nog lu ka u od no su na od go va ra ju ću su mu gor njih in ci zi va kod te sti ra nih is pi ta ni ka Re pu bli ke Srp ske su uka za li na ma nji op seg vred no sti u od no su na Švar co ve re zul ta te. Upra vo zbog ova kvih od stu panja i ne mo guć no sti ko ri šće nja uni ver zal nih bi o me trij skih normi, neo p hod no je za dr ža ti in di vi du al ni pri stup pri pla ni ra nju od go va ra ju će or to dont ske te ra pi je kod sva kog pa ci jen ta.
